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“НамДУ илмий ахборотномаси–Научный вестник НамГУ” журнали Ўзбекистон
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тельный падеж личных местоимений в сочетании с послелогами ён(ида), олд(ида), в
составе которых также имеется притяжательный суффикс [1,135].
В творительном падеже личные местоимения русского языка с предлогом с
соответствует именительному падежу узбекских личных местоимений с послелогом
билан. Например: Учитель сходил с нами.— Ўқитувчи биз билан бориб келди. С тобой я
пойду в магазин.— Сен билан мен магазинга бораман. Кто сидел рядом с ним?— У билан
ким утирган эди?
На первом этапе обучения склонению личных местоимений русского языка
нельзя давать часто употребляемый предлог за как с личными местоимениями, так и
с существительными, потому что он используется в узбекском языке в различных
значениях и проявляет определенные трудности на этом этапе. Например: Анвар
сидит за мной. – Анвар мени орқамда ўтиради (в прямом значении). Анвар идет за ним. –
Анвар уни (мактабдан, боғчадан ва бошқа жойлардан)олгани кетяпти (в значении забрать
кого-то из школы, детского сада и т.д.). Я отдам свою жизнь за него. – Мен унинг учун
жонимни бераман (в значении отдать кому-то или чему-то что-то. Я заплатил за ручку
пятьсот сумов. – Мен ручка учун беш юз сўм туладим (с существительными в значении
заплатить за что-то или за кого-то).
Как видим, эти отличия намного затрудняют процесс изучения русского
языка. Предложенная нами в Таблице 3 грамматическая модель дает возможность
носителю узбекского языка в кратчайшие сроки изучить и правильно использовать в
речи личные местоимения русского языка при составлении различных речевых
конструкций.
Список использованной литературы:
1. Азизов А.А. Сопоставительная грамматика русского и узбекского языков. – Т.:
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ЎЗБЕК ТИЛИДА ДИНИЙ МАТНЛАР УСЛУБИНИ БЕЛГИЛОВЧИ
ЭКСТРАЛИНГВИСТИК ОМИЛЛАР
Омонтурдиева Шоира Равшановна
Термиз давлат университети доктаранти
Аннотация. Ҳар қандай матннинг услубини белгилашда албатта, лингвистик ва
экстралингвистик омиллар муҳимдир. Шу боис матнни стилистик таҳлил қилишда
экстралингвистик омилларни ҳам аниқлаш зарур. Мазкур мақолада ўзбекча диний
матнларнинг экстралингвистик хусусиятларини очиб беришга ҳаракат қилинган. Диний
матнларнинг асосий экстралингвистик тамойиллари аниқ мисоллар билан илмий
асосланган.
Калит сўзлар: Вазифавий стилистика, экстралингвистика, имо-ишора, мимика,
диний матн, монологик нутқ.
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ЭКСРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ОСНОВАПОЛАГАЮЩИЕ МЕТОДА
РЕЛИГИОЗНЫХ ТЕКСТОВ НА УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ
Омонтурдиева Шоира Равшановна
Базового докторанта
Термезский государственный университет
Аннотация. Конечно, лингвистические и внеземные факторы важны при
определении
стиля
любого
текста.
Поэтому
необходимо
выявить
экстратерналистические факторы в стилистическом анализе текста. В данной статье
предпринята попытка раскрыть внешние черты узбекских религиозных текстов.
Основные экстрагенистические принципы религиозных текстнаучно обоснованы на
конкретных примерах.
Ключевые слова: функциональная стилистика, экстралингвистика, жест,
мимика, религиозный текст, монологическая речь.
EXTRALINGUISTIC FACTORS WHICH DETERMINING THE STYLE OF
RELIGIOUS TEXTS IN UZBEK LANGUAGE
Omonturdiyeva Shoira Ravshanovna
Termez State University doktarant
Annotation: Of course, linguistic and extralinguistic factors are important in designating
the style of any texts. As well as that, it is necessary to identify extralinguistic factors in the
stylistic analysis of the text. On top of that It has been attempted to open extralinguistic features of
Uzbek religious texts in this article. The main extralinguistic principles of religious texts are
scientifically substantiated with concrete examples.
Keywords: Functional stylistics,extralinguistic, religious texts gesture, facial expressions,
monologic speech.
Нутқ жараёнида иштирок этадиган экстралингвистик омиллар лингвистик
омиллардан кам бўлмаган даражада тил ва нутқ услубларини белгилашга хизмат
қиладиган ғоятда муҳим жиҳатдир. Шу боисдан, ўзбек тили функционал услублари
ҳақида назарий фикрлар айтилганда ва муайян хулосаларга келинганда нутқнинг бу
омилини четлаб ўтиш мутлақо мумкин бўлмайди.
Ўзбекча диний матнларнинг фақат ўзигагина хос бўлган лингвистик ва
экстралингвистик
жиҳатларини
аниқлашда
қиёсий
таҳлил
методидан
фойдаланамиз ва фикримизни ўзбек тилида эътироф этилган бешта услуб билан
таққослаган ҳолда исботлашга ҳаракат қиламиз.
Ўзбек тилининг вазифавий
услубларига хос бўлган экстралингвистик
жиҳатлар ҳақида профессор С.Каримовнинг «Ўзбек тилининг функционал
стилистикаси» асарида маълумот берилган [4]. Унда қайд этишилича, ўзбек тилида
мажуд бўлган ҳар бир вазифавий услубнинг ўзига хос бўлган лингвистик
хусусиятлари бўлгани каби экстралингвистик жиҳатлари ҳам мавжуд.
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Масалан, расмий матнларга хос бўлган расмийлик, унинг мазмуни муайян
аҳоли қатлами ва соҳа мутахассисларига тушунарли бўлиш зарурати ана шу
экстралингвистик омиллар саналади. Бунга қонунлар матнини мисол қилиб
кўрсатиш мумкин. «Расмий услубда ҳар бир матн ҳужжат мазмун-моҳиятидан
келиб чиқиб, маълум регламент, яъни тартиб ва қоидалар асосида
шакллантирилади. Шу тарзда ариза, қарор, билдиришнома, маълумотнома,
шартнома, табрикнома сингари турли характердаги расмий ҳужжатларнинг ҳар
бирининг ўзига хос баён этиш қолипи, стандарт, шаблон абзацлар ва жумлалар
вужудга келади» – деб ёзади С.Каримов [4,17]. Шу талабларга мос тарзда расмий
матннинг тили ҳам аниқ, равон ва содда бўлиши талаб этилади.
Ёки илмий матнларнинг шаклланишида факт ва далилларга таяниб иш
кўриш бу йўналиш учун асосий экстралингвистик омил саналади. С.Каримов бу
борада ҳам ўз мулоҳазаларини билдирган: «Баёндаги фикрий аниқлик, мантиқий
изчиллик, объективлик, ихчамлик, қисқалик, китобийлик, мукаммаллик, алоҳида
вазият, индивидуаллик, қиёсийлик кабилар илмий услубга хос
бўлган асосий
экстралингвистик аломатлар саналади ва улар лингвистик бирликларнинг мазкур
услуб доирасида қатъий тартиб билан танланиш ва хосланиш тамойилларини
белгилайди»[4,33].
Публицистик матнларнинг юзага келишидаги экстралингвистик омиллар
уларнинг ижтимоий-сиёсий, маънавий-маърифий, маданият ва спорт каби
соҳаларга йўналтирилганлиги билан изоҳланади. Бунинг устига, улар жанрий
жиҳатдан ҳам ғоятда ранг-барангдир.
Эрудиция, билим даражаси, касбий маълумоти, ҳаётий ва касбий тажрибаси
сингари интиллектуал салоҳият бу гуруҳлардаги журналистларни бирлаштирувчи
экстралингвистик омиллардир. Айни пайтда, уларнинг ҳар бири учун хос бўлган
жиҳатлар ҳам мавжуд. Масалан, ахборотни етказиш маҳорати ва овоз омили
телерадио дастурларида муҳим омиллардан бири бўлса, журналистнинг жинси,
кийиниши, кийимининг ранги, имиджи, ўзини тута билиши, дадиллиги,
жиддийлиги каби омилларга асосий эътибор телекўрсатувларда қаратилади. Бу
каби талаблар радио ва даврий нашрлар соҳасида ишлайдиган журналистлардан
талаб қилинмаслиги мумкин.
Бадиий матннинг ҳамшаклланишига сабаб бўладиган экстралингвистик
омиллар мавжуд. Адабий жанрлар ва ҳар бир ижодкорнинг индивидуал услуби
унинг экстралингвистик жиҳатларидир. Драматик ва шеърий асарларнинг
ўқилишидаги оҳанг ранг-баранглиги ва инверсия ҳам ана шу омиллар сирасига
киради. Бу ҳақда С.Каримов қуйидагиларни ёзган: «ёзувчи томонидан танланган
мавзу, суҳбатдошларнинг дунёқараши, маданий савияси, жамиятда тутган мавқеи,
характери, кайфияти, воқеалар баён қилинаётган макон ва замон ҳамда нутқ
жараёнида вужудга келган драматик ҳолат асар ғояси ва мазмунининг томошабин
ёки китобхон томонидан тўлиқ ўзлаштирилишига хизмат қиладиган, аҳамиятига
кам даражада қараб бўлмайдиган экстралингвистик омиллар саналади» [4,102].
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Функционал услублар орасида экстралингвистик омиллар энг кўп таъсир
ўтказадигани бу – сўзлашув услубидир. Нутқнинг спонтан тарзда ижро этилиши,
уни қайта ишлашнинг имкони йўқлиги, нутқий вазият, суҳбатдошларнинг гендер
хусусиятлари, вазиятга боғлиқ тарзда мулоқот жараёнида нутқни қайта ишлашга,
сайқал беришга имкон бўлмаслиги, оғзаки тарзда юзага келаётган нутқнинг фақат
эшитишга мўлжалланганлиги, бунда адресант нутқида иштирок этадиган оҳанг,
мантиқий
урғу,
темп,
пауза
сингари
суперсегментал
воситаларана
шуэкстралингвистик омиллар ҳисобланади.
Ўзбек тилида мавжуд бўлган юқорида кўриб ўтганимиз ҳар бир функционал
услубнинг ўзига хос экстралингвистик хусусиятлари бўлгани сингари бу жиҳатлар
диний матнлар услубида ҳам яққол англашилиб туради.
Бошқа вазифавий услубларда бўлгани каби диний матнларда ҳам аниқлик
асосий ўринда туради. Ифоданинг бу жиҳати тил тежамкорлигини, лўндаликни,
айни пайтда, тезкорликни тақозо этади. Чуқур билим ва материални етказишдаги
самимият адресат ҳурматини қозонишнинг шартларидан биридир.
Энг аввало, бу матн кимга мўлжалланганлиги билан характерлидир. У ёзма
ёки оғзаки бўлишидан қатъи назар унинг ўз адресати бор. Булар – диний
эътиқоддаги кишилардир. Мамлакатимизда бундай кишилар аудиторияси тобора
кенгайиб, диний мазмундаги матнлар муайян эътиқоддаги инсонларнинг умумий
мулки ва қадриятларига айланиб бормоқда.
Иккинчи муҳим экстралингвистик омил – диний матнлар учун мўлжалланган
аудитория бўлиб ҳисобланади. Бу аудитория, асосан, масжидлар ва хонақоҳлар,
диний мазмундаги телерадио кўрсатувлари ва эшиттиришлари, диний маросимлар
ва суҳбатлар бўлиши мумкин. Республикамиздаги диний олий ва ўрта махсус ўқув
юртларини, таълимий-маърифий марказларни ҳам ана шу аудитория сирасига
киритиш тўғри бўлади, деб ўйлаймиз.
Диний матнлар муаллифлари одатда дин пешволари бўлишади. Улар диний
таълимот соҳасида махсус билим ва тажрибага эга бўлган уламолардир. Ўқув
юртлари профессор-ўқитувчилари ва мударрислари ҳақида ҳам шу гапни айтиш
мумкин.
Уламолар одатда махсус формада – бошларига салла ўраган ва устларига
халат кийган бўлишади. Қонунда фақат улар ана шу тартибда кийиниши
мумкинлиги белгилаб қўйилган. Бошқа кишиларнинг бундай кийинишига қонунда
рухсат берилмаган.
Мана шу санаб ўтилган экстралингвистик омиллар омма олдида чиқиш
қилувчи уламонинг нутқига муайян даражада таъсир кўрсатади ва унинг
самарадорлигини белгилайди.
Диний матнларнинг ўзига хослигини белгиловчи экстралингвистик омиллар,
одатда, оғзаки матнларда яққол намоён бўлади. Шу боис, нутқнинг оғзаки жиҳатига
бир қадар кенгроқ тўхталиш зарурати бор.
Диний мавзудаги оғзаки маърузалар одатда монологик характерга эга бўлади
ва унга олдиндан тайёргарлик кўрилади. Шунинг учун унда ёзма ва оғзаки омиллар
уйғунлашади. Монологик нутқ гендер хусусиятларга ҳам эга. Унинг муаллифи
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асосан эркаклар тоифасидир. Аёлларнинг – отинойиларнинг диний нотиқлиги
ўзбек мулоқот шаклида ҳали ривожланган ва оммалашган эмас. Шунинг учун бу
ўринда фақат уламолар нутқининг тил хусусиятлари ҳақида сўз юритилади.
Диний нутқ жиддий ва вазмин нутқдир. Унда нотиқнинг эҳтиросларга
берилиб кетиши маъқул кўрилмайди, ножоиз сўз ва иборалар ишлатилмайди. Нутқ
бир маромда, расмий оҳангда ижро этилади. Бу пайтда ўзига хос овоз тони
(«образи») юзага келади.
Маъруза жараёнида албатта ҳужжат ва дилилларга таянилган ҳолда
гапирилади. Бу ҳужжат ва далиллар Қуръони карим ва саҳиҳ ҳадислар бўлиб
ҳисобланади. Бинобарин, матн аниқлиги ва ҳаққонийлиги ҳам ана шу ҳужжатларга
асосланилади.Масалан, Зайниддин Эшонқулов «Мустақиллик – улуғ неъмат»
мақоласида «Айтиш лозимки, шукр фақат тилда бўлмайди. Тил ва қалб ила эътироф
этиб, амалда кўрсатиш билан ўз ифодасини топади», деган фикрни баён этганида уни
Қуръони Каримдан келтирилган «Агар шукр қилсангиз (ва имон келтирсангиз), У сизлар
учун рози бўлур» (Зумар сураси, 7-оят) жумла билан далиллайди [3,4]
Бу мўътабар манбалардан фойдаланишнинг ўз тартиб-қоидалари бор.
Масалан, Аллоҳ ёки унинг Расули номларини нотиқлар ўзлари истаган шаклда
атайвериши диний одоб нуқтаи назаридан жоиз эмас. Уларнинг номлари қатъий
қоида ва тартиб билан тилга олинади. Масалан, Аллоҳ субҳана ва таоло, Муҳаммад
саллолоҳу алайҳи ва саллам каби. Албатта, ушбу теоним ва антропонимларнинг тилда
синонимлари ҳам мавжуд: Муҳаммад Мустафо саллолоҳу алайҳи ва салам, Аллоҳнинг
расули, Расули акрам ва ҳоказо. Гарчи уларнинг қўлланишида стилистик фарқлар
бўлса-да, бу фарқлар муайян нутқий вазият ва нутқ мавзуси доирасида алмаштириб
қўлланилаверади.
Нутқий вазиятдан келиб чиқиб ва унинг оммавий характерини ҳисобга олиб,
диний нутқни қатъий ўзбек адабий тили орфографик меъёрлари доирасида
талаффуз қилиш талаб этилади. Субъективизм ва шевачиликка йўл қўйилмайди.
Бунинг устига, Аллоҳнинг каломини бузиб ишлатиш ва талаффуз қилишга ҳам йўл
қўйилмайди. Шу пайтга қадар ўзбек тилида Оллоҳ, Раҳмон, Раҳим, Расул тарзида
ёзилиб келинаётган номлар талаффузида муайян фонетик ўзгаришлар, яъни о→а,
а→о алмашинуви содир бўлмоқда. Оллоҳ - Аллоҳ, Раҳмон - Роҳман, Раҳим - Роҳим,
Расул - Росул тарзида ёзилмоқда ва талаффуз этилмоқда. Бу масаланинг бир томони.
Иккинчидан эса, араб тилида дийн, валий, набий, тарийқат, ҳақийқат, тақдийр ёки
таваккул (бу сўзларнинг ҳар бири арабча шаклда берилиши зарур) тарзида
ёзиладиган ва талаффуз этиладиган сўзлар халқ тилида нотабиийлик келтириб
чиқаргани учун сўзлар таркибига й киритиб ёзиш маъқул кўрилмаган ва ўзбек тили
луғатларида дин, вали, наби, таваккал, тариқат, тақдир, ҳақиқат шаклида берилган
[8,631].
Диний матнларр асосан монологик шаклдадир. Оғзаки мулоқот жараёни
диалогик ва полилогик нутқларни ҳам назарда тутади.
Диний матнларда тилдан фойдаланишнинг ўз меъёрлари, қоида-қонунлари
мавжуд. Нотиқнинг эркинлиги диний-ахлоқий меъёрлар доирасида бўлади.
Расмийлик ва илмийлик, нутққа олдиндан тайёргарлик кўриш ва унинг монологик
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характери, айрим ўринларга субъектив муносабат ва даъватнинг кучлилиги, жест,
мимика сингари ҳаракатларга йўл қўйилмаслик ва монотонлик сингарилар ҳам
диний матннинг асосий экстралингвистик томонларидир.
Ифодада дабдабали ва баландпарвоз сўз ва иборалардан фойдаланиш маъқул
кўрилмайди. Нутқий равонлик ва ихчамликка эътибор қаратилади. Тилнинг
экспрессивлигига асосланган бадиий-публицистик услубдан тамомила фарқли
ўлароқ бу матнлардаги таъсирчанлик алоҳида тарзда кечади ва унда Аллоҳнинг
қудратига муттасил ишора қилиб турилади.
Диний матн ҳам оммавий коммуникациянинг бир кўринишидир. Бунда
нутқий акт контакт ва дистант ҳолатда бўлиши мумкин. Шунга қарамасдан,
ифоданинг асосий воситаси сифатида товуш акустикасига, нутқнинг жарангдор ва
таъсирли бўлишига эътибор қаратилади.
Мулоқот жараёнида алоҳида нутқнинг шакли: адресант ва адресат муносабати
юзага келади. Бири фаол, иккинчиси пассив позицияда бўлади. Биригапиради,
иккинчиси тинглайди. Аммо адресатда ҳам мавзу доирасида фикрлаш жараёни
давом этади. Психологик алоқа ва боғланганлик мавжуд бўлади.
Диний нутқ жараёни диний ва дунёвий йўналишларда мукаммал билимга,
дунёқараш ва малакага, тажриба ва салоҳиятга эга бўлган уламолар фаолиятида
мужассамлашадиган мураккаб жараёндир.
Бу ўринда диний нутқ муаллифининг интеллектуал салоҳиятини четлаб ўтиш
асло мумкин эмас. Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф, Фозил қори Собиров,
Анвар қори Турсунов ва муфтий Усмонхон Алимовларнинг нутқий маҳоратлари
бунинг яққол далилидир.
Диний нутқнинг яна бир нозик томони бор. У китобий нутқнинг
публицистик, бадиий услубларга хос жиҳатларини олиб бўлмагани каби, сўзлашув
услубининг муомала-маиший, оддий нутқ шаклларидан фойдаланиб бўлмайди.
Оралиқ позицияни тутади.
Мана шу экстралингвистик шарт-шароитлар диний матнларнинг оғзаки
шаклида тилдан фойдаланишнинг ўзига хос меъёрлари, бинобарин, ўзига хос
услуби мавжудлигини тасдиқлайди ва уни ўзбек тилидаги бошқа вазифавий
услублар меъёридан жиддий фарқлайди.
Биз мустақиллик йилларида қабул қилинган дин соҳасига оид ҳужжатларни
ҳам диний нотиқлик санъатининг ривожланишида ўта муҳим экстралингвистик
омиллар сифатида қайд этишни истар эдик.
Мустақиллик шароитида мамлакатимизда жуда катта жабҳада олиб
борилаётган диний-маърифий тарғибот ислом динининг инсонпарварлик
моҳиятини оммага тушунтиришда, ҳозирги вақтда дунёда кучайиб бораётган
маънавий таҳдидларнинг олдини олишда, «оммавий маданият»таъсиридан ёш
авлодни ҳимоя қилишда, диний экстремизм ва терроризмга қарши курашда
асосий восита бўлиб қолади. Бунинг учун эса диний тил билимидан ҳам хабардор
бўлишлик тақозо этилади.
Диний тарғиботдаги бош масала – маънавий-маърифий дунёқарашини
юксалтиришдир. Диний мавзуларда чиқишлар – тилдан фойдаланишнинг ўзига хос
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йўлидир. Диний нутқ жараёнида фикр ривожлантириб борилади, баёнда динамизм
бўлади, фикрий ва ҳиссий мувозанатнисақлаш талаб этилади, бу ерда ҳам тил
воситаларини танлаш жараёнибошқариб борилади.
Бу экстралингвистик омиллар диний матнлар услубининг ўзига хослигини
келтириб чиқаради. Диний матнлар шаклланишида бевосита иштирок этадиган
ушбу омиллар ўзбек тили вазифавий услублар тизимида тилдан фойдаланишнинг
яна бир алоҳида услуби мавжудлигини кўрсатади.
Бинобарин, сўзлашув тили, илмий ва расмий тил, бадиий-публицистик
тилнинг илмий таҳлил этилиши ва ўрганилиши долзарб масала бўлгани каби
бугунги тилимизда тобора мустаҳкамланиб бораётган диний тил ҳам чуқур
ўрганилиши зарур.
Диний матнлар тил структурасининг ўзгариши давр тилига боғлиқ. Бошқача
айтганда, Xёки XV асрлар тили ҳозирги тилимиз меъёрларига тўғри келмагани
сингари у даврнинг диний тили ҳам ҳозирги ўзбек тили мезонларига тўғри
келмайди. Шунга қарамасдан, диний тил луғат таркиби ва грамматик
қурилишидаги ўзгаришларнинг ниҳоятда секинлик билан бўлишини таъкидлаш
жоиз.
Диний анжуманларда, масалан, амри маъруф қилиш жараёнида нутқ тембри
ўрни билан юқорилаб ёки пасайиб туриши мумкин. Аммо бошқа бир ҳолат,
айтайлик, жаноза ўқишдан олдин айтиладиган амри маъруфда овоз тезлиги ва
тембри пасайган бўлади ҳамда деярли бир маромда ижро этилади. Албатта, бунда
жаноза амри маъруфини амалга оширадиган уламонинг шахсини инкор этиб
бўлмайди.
Мана шу экстралингвистик омилларга боғлиқ равишда ноадабий тил
воситаларининг, субъектив баҳо шаклларининг, окказионал элементларнинг фаол
қўлланиши, тилнинг барча сатҳларида тўлиқ шаклланмаган тил бирликларининг
қўлланиши, нутқ қисмлари орасида синтактик алоқаларнинг мустаҳкам эмаслиги
сингари лингвистик омиллар биринчи ўринга чиқади.
Диний матнларга хос бўлган лингвистик ва экстралингвистик хусусиятлар
бир-бири билан чамбарчас алоқадорликда. Экстралингвистик омиллар алоҳида
лингвистик воситаларнинг танланиши ва қўлланишини тақозо этгани каби, диний
матн лингвистикаси унинг бевосита услубини ҳам белгилайди.
Хулоса шуки, ўзбекча матнлар тизимида диний матнлар ҳам тилда ўз ўрни ва
мақомига эга. Унинг шаклланишида иштирок этадиган лингвистик омиллар ва
экстралингвистик шарт-шароитлар эса ўзбек тилининг тарихий тараққиёти
давомида ушбу мазмундаги матнларнинг ўз баён ва ифода усуллари юзага
келганлигини тасдиқлайди.
Ижтимоий онг шакли сифатида пайдо бўлган диний мулоқот ўзбек
халқининг ҳаёти ва руҳиятидан мустаҳкам ўрин олган ва асрлар давомида сайқал
топган ўз ифода услубига эга. Бу эса унинг ўзбек тили функционал услублари
тизимидан жой олишига ишончли асос бўла олади.
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Аннотация. Мақола бўлғуси математика ўқитувчисининг ўқув ва методик
кўникмаларини шакллантиришга бағишланган бўлиб, унда педагогик фаолият, педагогик
маҳорат, ўқув кўникмалари ва методик қобилиятларни ривожлаништиришни ўрни очиб
берилган.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БУДУЩЕМ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
МАТЕМАТИКИ
Аннотация. Статья посвящена формированию навыков в учебной и методической
деятельности будущего преподавателя математики, а также показывает как можно
развивать педагогическую способность, педагогическую деятельность, учебные навыки и
методические способности в преподавателе.
Ключевые слова: Обучение, традиционное обучение, современное обучение, талант,
освоение поведения, учебные навыки, методические навыки, педагогическая деятельность.
OPPORTUNITIES FOR DEVELOPING A FUTURE MATH TEACHER`S TEACHING
AND METHODOLOGICAL SKILLS
Annotation. The article is devoted to teaching and developing skills for a future math
teacher, in it pedagogical activity, pedagogical skills, it shows the development of teaching skills and
methodical skills.
Keywords: Education, traditional education, modern education, skill, customized action,
reading skills, methodical skills, pedagogical activity.
Таълим тизимида “маҳорат” тушунчаси муҳим ўрин тутиб, у турли хил
талқин қилинади.
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